**SOÁ 580**

KINH TRÖÔÛNG GIAÛ NÖÕ YEÂM-ÐEÀ-GIAØ SÖ TÖÛ HOÁNG LIEÃU NGHÓA

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, nay phuï vaøo dòch*

*phaåm ñôøi Löông.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät cuøng vôùi voâ löôïng Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di vaø chuùng Ñaïi Boà-taùt ôû taïi vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø, veà phía Taây caùch thaønh Xaù-veä hôn hai möôi daëm, coù moät laøng goïi laø Tröôûng ñeà. Trong laøng aáy coù moät Baø-la-moân teân Ba- tö-nò-ca, hoïc vaán uyeân baùc, coù loøng tin saâu vôùi giaùo phaùp vaø thöïc haønh lôøi Phaät daïy. Muoán laäp ra ñaïi hoäi, Baø-la-moân aáy beøn ñeán tinh xaù Kyø hoaøn ñeå thænh môøi Phaät vaø chuùng Taêng. Ñöùc Phaät nhaän lôøi môøi cuûa oâng ta. Baø-la-moân trôû veà nhaø söûa soaïn. Thôøi gian ñaõ tôùi, Ñöùc Phaät cuøng ñaïi chuùng ñeán nhaø Baø-la-moân.

Thaáy Ñöùc Phaät ñeán, oâng ta vui möøng khoân xieát, lieàn daãn quyeán thuoäc tôùi choã Phaät cuøng nhau leã Phaät vaø cung kính ñöùng haàu. Baø-la- moân coù moät coân gaùi teân Yeâm-ñeà-giaø, tröôùc ñaây ñaõ theo choàng, nay vöøa môùi trôû veà thaêm vieáng haàu haï cha meï. Coâ aáy hình töôùng ñoan chaùnh, ñeïp ñeõ, tö caùch quyù phaùi, taâm nhu hoøa khieâm toán, taâm roäng raõi ñoä löôïng, vôï choàng hoøa thuaän. Coâ haàu haï phuïng döôõng thaân toäc vaø thôø choàng ñuùng pheùp, neát na dòu daøng khoâng ai baèng. Cha meï vaø quyeán thuoäc ñeàu ra ñoùn Phaät, chæ coù coâ gaùi naøy ôû trong phoøng moät

mình khoâng chòu ra. Töø khi sinh ra, coâ gaùi naøy ñaõ nhö vaäy, cha meï coâ khoâng bieát lyù do vì sao neân môùi ñaët teân coâ laø Yeâm-ñeà-giaø.

Nhö Lai bieát Tröôûng giaû coù moät coâ con gaùi ôû trong nhaø chöa ra vaø cuõng bieát vì sao coâ khoâng ra. Neáu coâ ra thì seõ laøm lôïi ích voâ löôïng cho ñaïi chuùng vaø chö Thieân, nhaân.

Ñöùc Phaät lieàn baûo Tröôûng giaû:

–Quyeán thuoäc cuûa oâng ñaõ ra heát chöa?

Baø-la-moân quyø xuoáng, chaép tay tröôùc Phaät. Vì coâ con gaùi khoâng chòu ra neân oâng laáy laøm xaáu hoå, im laëng khoâng traû lôøi.

Bieát yù oâng ta, Ñöùc Phaät noùi:

–Giôø ngoï ñaõ ñeán, haõy söûa soaïn cuùng döôøng.

Vaâng lôøi Phaät, Baø-la-moân baøy leã cuùng döôøng. Ñaïi chuùng vaø quyeán thuoäc cuûa Baø-la-moân ñaõ aên xong, chæ coøn coâ gaùi aáy chöa aên. Nhö Lai coá löu thöùc aên laïi trong baùt, sai hoùa nöõ ñem thöùc aên aáy vaøo phoøng ñöa cho Yeâm-ñeà-giaø.

Khi aáy, hoùa nöõ duøng keä noùi:

*Côm thöøa naøy cuûa Phaät Ñaáng Voâ thöôïng ban cho Toâi vaâng lôøi Phaät daïy*

*Xin ngöôøi thanh tònh nhaän.*

Yeâm-ñeà-giaø cuõng duøng keä khen ngôïi:

*Laønh thay! Ñaïi Töø bi Bieát con ôû trong phoøng Laïi ban cho thöùc aên*

*Xin kính nhaän Thaùnh chæ.*

Vaø coâ noùi keä traû lôøi hoùa nöõ:

*Toâi thöôøng luoân suy nghó Vieäc laøm cuûa Ñaïi Thaùnh Toâi cuõng gioáng nhö coâ Vieäc gì khoâng trong saïch.*

Nghe Yeâm-ñeà-giaø noùi keä xong, hoùa nöõ lieàn bieán maát. Baáy giôø, Yeâm-ñeà-giaø ñem loøng nhôù nghó, noùi thaønh keä:

*Choàng toâi nay ôû ñaâu*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Xin ra ñoùn Theá Toân Neân bieát taâm toâi saïch*

*Mau ñeán cuøng nhau nghe.*

Nhôø söùc nôi taâm trong saïch cuûa Yeâm-ñeà-giaø neân choàng cuûa coâ theo yù nghó aáy lieàn tôùi ngay. Thaáy choàng ñeán, Yeâm-ñeà-giaø raát vui möøng, noùi keä khen:

*Chao oâi! Baäc toân quyù Theo nguyeän con ñeán cöùu Khoâng vi phaïm giôùi nhoû Sôï seõ khoâng cuøng nghe.*

Thaáy Yeâm-ñeà-giaø noùi keä nhö vaäy, choàng coâ ta laïi noùi keä ñeå traùch:

*Chao oâi! Naøng ngu quaù Khoâng bieát kheùo thích nghi Uoång Phaät cho côm thöøa Giöõ giôùi ñeå laøm chi.*

Baáy giôø, Yeâm-ñeà-giaø theo choàng ñeán choã Phaät. Hai ngöôøi laïy Phaät vaø ñaïi chuùng roài cung kính ñöùng yeân.

Theá roài, Yeâm-ñeà-giaø noùi keä khen:

*Con nghó ñaïi Töø bi*

*Ñaáng cöùu ñoä möôøi phöông Muoán laäp taïng bí maät*

*Cho con côm dö saïch. Ñaïi Thaùnh raát khoù gaëp Theá gian, loøng coøn ngôø Coù theå ñeán hoûi phaùp Ñaët neàn moùng Boà-ñeà.*

Khi aáy, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát lieàn baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Coâ gaùi naøy laø ai maø töï nhieân ñeán ñaây hoûi phaùp nhö vaäy? Vaø noùi keä laø ñöôïc côm thöøa?

Phaät baûo:

–Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Ñaây laø con gaùi cuûa tröôûng giaû. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Coâ naøy töø ñaâu ñeán? Vì sao tôùi ñaây? Phaät noùi:

–Coâ gaùi naøy khoâng phaûi töø xa ñeán, maø ôû ngay trong nhaø naøy. Tuy coù cha meï, quyeán thuoäc, nhöng choàng cuûa coâ ta khoâng coù maët. Ñeå töï ngaên ngöøa vì loøng kính thuaän vôùi choàng, neân khoâng theo cha meï tuøy tieän xuaát hieän choã ñoâng ngöôøi.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät:

–Coâ gaùi aáy coù nhaân laønh gì maø ñöôïc sinh vaøo nhaø Tröôûng giaû naøy, laïi coù daùng veû ñeïp nhö vaäy? Vì nhaân duyeân gì maø bò ngöôøi choàng quaûn thuùc nhö theá, neân khoâng theå töï mình yeát kieán Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng?

Phaät noùi:

–Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! OÂng haõy ñeán hoûi coâ ta thöû xem. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi coâ ta:

–Vì nhaân duyeân gì maø coâ ñöôïc sinh vaøo nhaø Tröôûng giaû naøy? Vaø vì nhaân duyeân gì bò choàng quaûn thuùc, khoâng daùm töï mình ra chaøo hoûi Ñöùc Phaät vaø Taêng.

Yeâm-ñeà-giaø noùi keä ñeå traû lôøi:

*Vì con khoâng laøm aùc Neân sinh nhaø Tröôûng giaû Laïi khoâng giöõ töôùng nöõ*

*Ñöôïc choàng trong saïch aáy. Con luoân ôû trong phoøng Cho laø töï taïi roài*

*Vieäc aáy chöa vöôït qua Phaät bieát cho con côm. Than oâi, thöa Ñaïi ñöùc! Khoâng bieát do chaân thaät Maûy may khoâng heà vöôït Neân goïi ñaïi töï taïi.*

*Tuy con ôû trong phoøng Nhöng nghó Phaät tröôùc maët Nhaân giaû A-la-haùn*

*Theo Phaät maø khoâng thaáy. Ñaïi Thaùnh chaúng phaûi saéc*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Cuõng chaúng lìa saéc thaân Thanh vaên thaáy Ba-tuaàn Cho laø ngöôøi löïc lôùn.*

*Than oâi, thöa Ñaïi ñöùc! Khoâng chuùt phöông tieän Phaät Khoâng bieát roõ ñaàu ñuoâi*

*Hieåu ñieân ñaûo veà con.*

Baáy giôø, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát im laëng, suy nghó: “Coâ gaùi naøy laø ai maø bieän taøi nhö vaäy? Ta ñaây khoâng theå saùnh baèng.”

Bieát söï suy nghó cuûa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, Ñöùc Phaät hoûi:

–OÂng haõy thoâi söï hoûi ñaùp ñeå khoûi sinh taâm phaân bieät. Coâ gaùi naøy ñaõ töøng gaëp voâ löôïng chö Phaät thuyeát phaùp. Ñoù laø phaùp döôïc oâng chôù nghi ngôø.

Baáy giôø, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Yeâm-ñeà-giaø:

–Coâ bieát veà nghóa sinh töû khoâng? Coâ traû lôøi:

–Nhôø vaøo oai löïc cuûa Phaät neân bieát. Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi:

–Neáu bieát thì sinh nghóa laø gì? Traû lôøi:

–Sinh laø khoâng sinh maø coù nghóa laø sinh. Hoûi:

–Khoâng sinh maø sinh laø sao? Traû lôøi:

–Neáu bieát roõ boán duyeân cuûa ñòa, thuûy, hoûa, phong, töï noù hoaøn toaøn khoâng coù ñöôïc söï hoøa hôïp, chæ tuøy theo choã thích öùng cuûa chuùng, neân noùi laø sinh, laáy ñoù laø nghóa cuûa sinh

Hoûi:

–Neáu bieát ñòa, thuûy, hoûa, phong, töï noù hoaøn toaøn khoâng coù ñöôïc söï hoøa hôïp, cho ñoù laø nghóa cuûa sinh, töùc laø khoâng coù töôùng sinh, sao laïi cho laø nghóa?

Traû lôøi:

–Maëc duø ôû choã sinh, nhöng khoâng coù sinh. Ñoù môùi ñuùng laø sinh, neân noùi laø coù nghóa.

Boà-taùt Vaên-thuø laïi hoûi:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Töû nghóa laø gì? Traû lôøi:

–Töû laø khoâng töû maø coù nghóa laø töû. Hoûi:

–Khoâng töû maø coù nghóa laø töû, laø sao? Traû lôøi:

–Neáu bieát roõ ñòa, thuûy, hoûa, phong, töï noù hoaøn toaøn khoâng coù söï tan raõ, maø chæ theo choã thích öùng cuûa chuùng ñeå noùi, ñoù nghóa laø töû.

Hoûi:

–Neáu bieát ñòa, thuûy, hoûa, phong, töï noù hoaøn toaøn khoâng coù söï tan raõ, töùc laø khoâng coù töôùng töû thì sao laïi cho ñoù laø nghóa?

Traû lôøi:

–Maëc daàu ôû trong töû nhöng taâm aáy khoâng maát. Ñoù môùi ñuùng laø chaùnh töû, neân noùi laø coù nghóa.

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi:

–Thöôøng nghóa laø gì? Traû lôøi:

–Neáu hieåu roõ caùc phaùp, hoaøn toaøn sinh dieät, bieán doåi, khoâng nhaát ñònh, töôùng nhö huyeãn, nhöng coù theå theo söï thích öùng cuûa chuùng maø noùi, ñoù nghóa laø thöôøng.

Hoûi:

–Neáu hieåu roõ caùc phaùp hoaøn toaøn sinh dieät, bieán ñoåi, khoâng nhaát ñònh, töôùng nhö huyeãn thì ñoù laø voâ thöôøng, sao laïi noùi laø thöôøng?

Traû lôøi:

–Caùc phaùp sinh nhöng khoâng töï noù sinh, dieät nhöng khoâng töï noù dieät, cho ñeán bieán ñoåi cuõng vaäy. Vì khoâng phaûi töï noù laøm ñöôïc neân noùi laø thöôøng.

Hoûi:

–Voâ thöôøng nghóa laø gì? Traû lôøi:

–Neáu bieát caùc phaùp hoaøn toaøn khoâng sinh dieät, theo töôùng laø nhö vaäy, nhöng theo söï thích hôïp cuûa chuùng maø noùi, ñoù laø voâ thöôøng.

Hoûi:

–Neáu bieát caùc phaùp hoaøn toaøn khoâng sinh, khoâng dieät, vaäy töùc

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

laø thöôøng sao laïi noùi laø voâ thöôøng?

Traû lôøi:

–Vì caùc phaùp töï taïi bieán ñoåi, töôùng khoâng nhaát ñònh, khoâng töï noù laøm ñöôïc. Ai bieát nhö vaäy, neân môùi noùi laø coù voâ thöôøng.

Hoûi:

–Khoâng laø nghóa theá naøo? Traû lôøi:

–Neáu bieát töôùng caùc phaùp chöa töøng töï noù khoâng, khoâng hoaïi maø nay coù, nhöng khoâng maø chaúng khoâng, coù maø khoâng coù, neân goïi laø coù - khoâng.

Hoûi:

–Neáu khoâng maø chaúng khoâng, coù maø chaúng coù thì khoâng coù söï vieäc aáy. Vì sao laïi noùi laø nghóa khoâng?

Yeâm-ñeà-giaø noùi keä ñeå ñaùp laïi:

*Than oâi, chaân Ñaïi ñöùc Khoâng bieát nghóa chaân khoâng Saéc khoâng coù töï töôùng Nhöng ñaâu phaûi nhö khoâng. Neáu khoâng töï coù khoâng*

*Thì khoâng theå chöùa saéc Vì khoâng khoâng töï khoâng Neân sinh ra caùc saéc.*

Baáy giôø, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi:

–Neáu coù ngöôøi bieát roõ sinh maø khoâng coù töôùng sinh thì sinh coù ñöôïc toàn taïi khoâng?

Traû lôøi:

–Coù. Maëc daàu töï bieát roõ nhöng söùc löïc cuûa hoï chöa ñaày ñuû.

Cho neân cuoäc soáng vaãn toàn taïi.

Hoûi:

–Coù. Ngöôøi khoâng bieát, khoâng hieåu veà taùnh sinh thì cuoái cuøng cuoäc soáng coù ñöôïc toàn taïi khoâng?

Traû lôøi:

–Khoâng. Vì sao? Vì neáu khoâng thaáy taùnh cuûa sinh thì daàu cho coù söï ñieàu phuïc cuõng ít ñöôïc an oån. Töôùng cuûa sinh khoâng an oån aáy

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

luoân choáng ñoái nhau. Neáu ai coù theå thaáy taùnh cuûa sinh thì maëc daàu ôû choã baát an nhöng töôùng an luoân ñöôïc hieän tieàn. Neáu ai khoâng bieát nhö vaäy, maëc daàu coù nhieàu bieän taøi, giaûng noùi nhöõng kinh saùch saâu daøy, nhöng ñoù cuõng chæ laø taâm sinh dieät. Noùi lôøi saâu xa cuûa thaät töôùng aáy gioáng nhö ngöôøi muø noùi veà maøu saéc, vì hoï nhôø vaøo lôøi noùi cuûa ngöôøi khaùc maø coù theå bieát ñöôïc maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen, nhöng thaät ra chính hoï khoâng theå thaáy töôùng chính xaùc cuûa maøu saéc. Ngöôøi khoâng thaáy caùc phaùp cuõng vaäy. Nhöng nay noùi veà sinh thì söï sinh laø cheát. Söï cheát ñoái vôùi ngöôøi aáy, laø khoâng coù yù öa. Neáu ai bò troùi buoäc vaøo thöôøng vaø voâ thöôøng thì cuõng nhö vaäy.

Ñaïi ñöùc neân bieát, khoâng aáy töï noù cuõng khoâng phaûi khoâng. Cho neân noùi coù nghóa khoâng.

Baáy giôø, Phaät baûo Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Ñuùng nhö nhöõng lôøi Yeâm-ñeà-giaø noùi! Ñoù laø lôøi chaân thaät khoâng sai khaùc. Maët trôøi coù theå laïnh, maët traêng coù theå noùng nhöng nhöõng gì Yeâm-ñeà-giaø noùi khoâng theå thay ñoåi.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi Yeâm-ñeà-giaø:

–Trí tueä bieän taøi cuûa coâ nhö vaäy, ñöôïc Phaät khen ngôïi laø ñieàu maø haøng Thanh vaên chuùng toâi khoâng theå saùnh bì. Theá taïi sao khoâng lìa saéc töôùng thaân nöõ naøy?

Coâ traû lôøi:

–Toâi seõ hoûi Ñaïi ñöùc. Ñaïi ñöùc haõy traû lôøi cho toâi. Thöa Ñaïi ñöùc!

Hieän giôø Ñaïi ñöùc laø nam phaûi khoâng?

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát traû lôøi:

–Maëc daàu toâi saéc nam, nhöng taâm chaúng phaûi laø nam. Coâ noùi:

–Thöa Ñaïi ñöùc! Toâi cuõng vaäy. Ñaïi ñöùc ñaõ noùi ñuùng. Maëc daàu toâi laø töôùng nöõ nhöng taâm chaúng phaûi laø nöõ.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi:

–Hieän nay coâ bò choàng coâ quaûn thuùc. Vì sao vaäy? Coâ traû lôøi:

–Thöa Ñaïi ñöùc! Ñaïi ñöùc coù theå tin vaøo lôøi noùi cuûa chính mình khoâng?

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Toâi töï tin. Vì sao khoâng theå khoâng tin?

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Coâ traû lôøi:

–Thöa Ñaïi ñöùc! Neáu töï tin thì vöøa roài ñaõ noùi raèng saéc töôùng mình laø nam nhöng taâm chaúng phaûi laø nam. Nhö vaäy taâm vaø saéc coù hai söï hoaït ñoäng. Neáu Ñaïi ñöùc tin vaøo lôøi noùi aáy thì ñoái vôùi toâi thì Ñaïi ñöùc khoâng sinh aùc kieán vôùi choàng toâi. Ñaïi ñöùc laø nam, cho toâi laø töôùng nöõ. Saéc nöõ cuûa toâi ñaõ phaù hoaïi taâm cuûa Ñaïi ñöùc, vì laø nam maø thaáy thaân nöõ kia thì khoâng coù loøng tin chaân thaät vôùi phaùp ñöôïc.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Toâi khoâng daùm sinh aùc kieán vôùi coâ. Coâ traû lôøi:

–Vì ñoái dieän vôùi Theá Toân neân khoâng daùm noùi lôøi chaân thaät. Neáu thaät söï khoâng sinh aùc kieán vì sao Ñaïi ñöùc noùi vôùi toâi: “Hieän nay coâ bò choàng coâ quaûn thuùc.” Do ñaâu maø noùi nhö vaäy?

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Vì toâi ñaõ lìa taäp khí töø laâu neân noùi nhö vaäy, chaúng phaûi taâm

thaät.

Coâ gaùi hoûi:

–Thöa Ñaïi ñöùc! Xin haõy traû lôøi cho toâi. Thöa Ñaïi ñöùc! Ñaïi ñöùc

noùi mình lìa töôùng nam nöõ ñaõ laâu. Vaäy thöa Ñaïi ñöùc! Saéc ñaõ lìa laâu hay taâm ñaõ lìa laâu.

Baáy giôø, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát im laëng khoâng traû lôøi. Yeâm-ñeà- giaø noùi keä:

*Neáu taâm lìa töø laâu*

*Hoaøn toaøn khoâng sinh kieán Ai laøm thaân ngöôøi nöõ*

*Nôi saéc sinh khoâng saïch. Neáu noùi saéc lìa laâu Phaùp voán khoâng töï coù Hoaøn toaøn khoâng bò dô Thì laøm gì taïo aùc.*

*Than oâi, thöa Ñaïi ñöùc! Uoång hoïc khoâng theå bieát Mình nam nghó toâi nöõ Chaúng phaûi voïng töôûng sao. Xin saùm hoái Ñaïi ñöùc*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Vôùi phaùp chôù sinh nghi Lôøi toâi noùi treân ñaây*

*Laø nhôø thaàn löïc Phaät.*

Sau khi Yeâm-ñeà-giaø noùi keä, trong chuùng hoäi coù hôn moät ngaøn Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, Trôøi, Ngöôøi phaùt taâm Chaùnh ñaúng Boà-ñeà Voâ thöôïng. Coù naêm ngaøn ngöôøi, trong ñoù coù ngöôøi ñaéc phaùp Nhaãn voâ sinh, coù ngöôøi ñaéc phaùp nhaõn, coù ngöôøi ñöôïc taâm giaûi thoaùt. Coù voâ löôïng chuùng Thanh vaên, ñoái vôùi phaùp Phaät sinh taâm xaáu hoå voâ cuøng.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Coâ gaùi aáy chaúng phaûi laø ngöôøi phaøm. Coâ ta ñaõ gaëp voâ löôïng chö Phaät, coù theå giaûng noùi kinh Sö Töû Hoáng Lieãu Nghóa naøy laøm lôïi ích cho voâ löôïng chuùng sinh. Ta cuõng ñaõ töøng cuøng vôùi coâ gaùi aáy thôø phuïng voâ löôïng chö Phaät. Khoâng bao laâu coâ aáy seõ chöùng thaønh Chaùnh giaùc. Khi nghe coâ ta giaûng noùi phaùp giaûi thoaùt thì trong chuùng aáy seõ sinh loøng tin chaân thaät. Vì hoï töø laâu ñaõ nghe phaùp cuûa coâ ta giaûng noùi, neân nay coù theå tin ñuùng ñaén. Vaäy phaûi tin kinh Sö Töû Hoáng Lieãu Nghóa aáy chôù nghi ngôø.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng haõy thoï trì nhöõng lôøi hoûi ñaùp trong kinh Sö Töû Hoáng Lieãu Nghóa cuûa coâ Yeâm-ñeà-giaø con Tröôûng giaû naøy. Ta giao phoù cho oâng. OÂng haõy giöõ gìn caån thaän.

Toân giaû A-nan thöa:

–Xin vaâng, baïch Theá Toân! Con xin nhaän laõnh.

Sau khi nghe Yeâm-ñeà-giaø noùi phaùp, ñaïi chuùng raát vui möøng khoân xieát. Ai naáy ñeàu nhö phaùp tu haønh.



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)